




















sub,genres,  partly  singing  and  improvised  in  words  without  further  preparation.  In
particular  is  a  loose  term  for  performing  words  with  forced  and  tense  voice,  over  long
melodic lines and stretched and distorted across long ornamental passages.
So  far  three  theories  have  focused  on  the  origin  of  Għana  la  Bormliża  :  (1)  the
Spanish,Sicilian  origin  (assuming  that  any  other Maltese  folk music  is  non,existent);  (2)
the Arabic,European symbiosis; (3) the indigenous origin.
The  performance  merits  attention  only  while  performed  locally  (and  in  Australia  by
Maltese migrants). Until  recently  it  contained  attitudes  in  the  affiliation  to  distinct  class
division,  but  it  is  virtually  incomprehensible  to  any  but  the  initiated  in  a  distinct music
milieu.
The  presentation  will  focus  on  the  collision  and  opposition  between  music  and
performance,  and  on  possible  influences  from  European  and  non,European  context.




L’interprétation musicale  traditionnelle  est  connue dans  les  îles  de Malte  et Gozo  sous  le
nom  de  għana,  et  elle  est  généralement  vocale,  couvrant  un  répertoire mélodique  limité
avec un contenu textuel relatif au public local. Cette musique comprend différents types de
sous genres,  chantés en partie et  improvisés par des mots  sans préparation préalable,  en
particulier  les  mots  décontractés  chantés  avec  une  voix  tendue,  forte  et  avec  des  cordes
mélodiques trop longues qui s’étendent et changent leur forme à travers les longs passages
ornementaux.
Pour  l’instant,  trois  théories  portent  sur  l’origine  du  għana  la  Bormliża  :  la  première





dans  l’affiliation  pour  une  répartition  de  classes  distinctes,  mais  cela  est  quasiment
incompréhensible pour quiconque, mais pratiquée dans un milieu musical défini.
La présentation de cette étude se focalise sur l’affrontement et l’opposition entre musique
et  interprétation,  et  sur  la possibilité de  l’existence des  influences de  la part  du  contexte
européen et non européen. En outre, sa  fonction sociale change en fonction d’un nouveau
contexte culturel  lorsqu’elle a été  récemment  réanimée dans un processus d’acculturation
proactif.








hispano,siciliano  (suponiendo  la  no  existencia  de  otra  música  folklórica  maltesa),  la
segunda constituyendo una simbiosis arabo,europea y la tercera de origen indígena.
La  interpretación  musical  sólo  merece  atención  cuando  está  cantada  localmente  (en
Australia  por  los  migrantes  malteses).  Hasta  estos  últimos  días  conlleva  actitudes  en  la
afiliación  para  una  repartición  de  clases  distintas,  pero  esto  es  casi  incomprensible  para
quienquiera, pero practicada en un medio musical definido.
La  representación  de  este  estudio  se  focaliza  en  el  afrontamiento  y  la  oposición  entre
música  e  interpretación,  y  en  la  posibilidad  de  la  existencia  de  influencias  de  parte  del
contexto europeo y no europeo. Además, su función social cambia en función de un nuevo
contexto  cultural  cuando  fue  reanimado  recientemente  en  un  proceso  de  enculturación
proactivo.
ﺎﻴﻘﻴﺳﻮﻣ ﺎﺳﻮﻣﺎﻗ ﻞﻤﺸﻳ ٬ﻲﺗﻮﺻ ءﺍﺩﺃ ﻮﻫ ﺐﻟﺎﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻭ ٬għana ﺎﻨﻐﻟﺍ" ﻢﺳﺎﺑ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺯﻮﻏ ﻭ ﺎﻄﻟﺎﻣ ﺭﺰﺠﺑ ﻱﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻲﺋﺎﻨﻐﻟﺍ ءﺍﺩﻷﺍ ﻑﺮﻌﻳ
ﺪﺣ ﻰﻟﺇ ﻰﻨﻐﺗ  ﻲﺘﻟﺍ ٬ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟﺍ ﻉﺍﻮﻧﻷﺍ ﻒﻠﺘﺨﻣ  ﻰﻘﻴﺳﻮﻤﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ  ﻭ .ﺹﻮﺼﺨﻟﺎﺑ  ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺎﺑ  ﻖﻠﻌﺘﻣ  ﻲﺼﻧ  ﻥﻮﻤﻀﻣ  ﻰﻠﻋ ﺍﺩﻭﺪﺤﻣ
ﺔﻴﺗﻮﺻ  ﻝﺎﺒﺤﺑ  ﻭ  ٬ﻱﻮﻗ  ﻭ  ﺩﻭﺪﻤﻣ  ﺕﻮﺼﺑ  ﻯﺩﺆﺗ  ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻘﻴﻠﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻭ  ٬ﻖﺒﺴﻣ  ﺮﻴﻀﺤﺗ  ﻥﻭﺩ  ﺕﺎﻤﻠﻛ  ﻲﻓ  ﻞﺠﺗﺮﺗ  ﻭ  ﻦﻴﻌﻣ
 .ﺔﻠﻳﻮﻁ ﻭ ﺔﻘﻤﻨﻣ ﺕﺍﺮﻘﻓ ﺮﺒﻋ ﺎﻬﻠﻜﺷ ﺮﻴﻐﺘﻳ ﻭ ﺪﺘﻤﺗ ﺔﻠﻳﻮﻁ
ﻡﺪﻌﺑ  ﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍ )  ﻲﻠﻘﺼﻟﺍ ﻲﻧﺎﺒﺳﻷﺍ ﻞﺻﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﻰﻟﻭﻷﺍ :ﺍﺰﻴﻠﻣﺭﻮﺒﻟﺍ ءﺎﻨﻏ ﻞﺻﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻧ  ﺙﻼﺛ  ﺕﺰﻛﺭ  ٬ﻥﻵﺍ ﺪﺣ ﻰﻟﺇ ﻭ
 .ﻲﻟﺎﻫﻷﺍ ﻦﻣ ﺭﺪﺤﻨﻳ ﻪﻧﺈﻓ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﺻﻷﺍ ﺎﻣﺃ ؛ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺶﻳﺎﻌﺘﻟﺍ ﻞﺜﻤﺗ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ؛(ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻄﻟﺎﻣ ﺔﻳﺭﻮﻠﻜﻠﻓ ﻰﻘﻴﺳﻮﻣ ﻱﺃ ﺩﻮﺟﻭ

















semi­literate  or  illiterate  singers  and  musicians  and  musically  untrained
composers, rather than self­taught, which means by ear and hand (rather than by
score  and  teacher)1.Their  age  ranges  between  ten  and  eighty­six,  and  includes
children, young men and women who are constantly encouraged to perform in the
various għana programmes on the media and seratas organised by the għannejja
themselves  or  by  the  various  local  councils.  They  sing  in  wine  shops  and
restaurants and village/town celebrations, as in the Lejla Maltija (Maltese Night).
La Bormliża is one of the four sub­types of għana2, better known in Maltese as
għana  la Bormliża  or għana  fil­għoli  (lit.  «  singing  in  high  register  »), għana
tan­nisa (lit. « women’s song/singing »), or la nisa (lit. « singing like women/in
women’s way »), or għana bit­tkaxkira  (« dragged  song »),  implying  that men
either find it very hard to sing or must sing it in the female vocal register.
2
This  is  contrary  to  the  improvised  (spirtu  pront)  or  ballad  (fatt).  It  is
imperative that the La Bormliża singer have great vocal and lung power, breath















their  dual  role  of  musicians  and  singers.  Musical  instruments  included  the
trumpet, the viole and the lute.
6
There  are  no  relevant  historical  sources  on  La  Bormliża,  though  a  few  tape
recordings date back to the 1960s and 70s. In post­war Malta La Bormliża was on
the  decline  and  on  the  verge  of  extinction. However,  as  Paul  Sant­Cassia  aptly
remarks: « għana has always formed a resistant and resilient part [of ‘traditional
culture’]  »4 Relying on her  informants, American musicologist Marcia Herndon
contends  that  one  of  the  contributing  factors  for  the  decline  was  «  the  lack  of
excellent voices. »5  Yet  there must have been  various other  factors,  as Herndon
intuitively concludes6. The major factor might be the dominance of spirtu pront
singers  in  any  għana  discourse,  where  others’  interests,  including  those  of









This  genre  is  hardly  ever heard  in Gozo,  except  in  a  few  isolated  instances,  the
more  so  as  għana  on  the  sister  island  has  lost  its  best  performers  and  the





La  Bormliża  is  performed  solo  or  by  two,  in  which  case  the  singers  must
alternate phrases of music. A song is only one verse long, but it is divided in two
parts:  the  first  is  generally  one  of  many  fixed  or  standard  traditional  texts
thematically  having  much  in  common  with  the  traditional  banju  verses,  the







rhyme  scheme  a­b­a­b;  in  the  kadenza  each  singer  has  his  two  lines  of  an
improvised comment to sing, although there are times, as with the case of Mikiel
Cumbo  L­Iżgej,  that  his  kadenzi  have  also  become  fixed  for  him  with  much
repetition and use. The rhyme scheme of the form becomes a­b­a­b­c­d­e­d.
10

































































































































As  remarked by Annette Erler of Denmark, « La Bormliża  is  a  loose  term  for
performing  words  with  forced  and  tense  voice,  over  long  melodic  lines  and
stretched  and  distorted  across  long  ornamental  passages  covered  in  a  limited









origin of La Bormliża:  (1)  the Spanish­Sicilian origin  (assuming  that  any other





the  existence  of  any  indigenous  folk  music,  defining  the  existing  motifs  as  «
pseudo­folk tunes »:
16
Contrary  to  what  has  been  and  is  still  being  insisted  upon,  indigenous  folk
music is rare, almost non­existent, I would say. The appearance in certain almost
phenomenal aspects of a  large number of pseudo­folk tunes  in Malta  in the  last
30/40 years,  is  the result of completely different exigencies  to those  from which
pure  form  is  formed  and  created.  This  phenomenon  can  be  attributed  to
personal/national  interests,  as  a  result,  for  example  of  the  development  of  the




that  due  to  the  small  geographical  size  of  the Maltese  islands,  our  forefathers
(including  those  of  the  pre­war  period)  felt  no  need  to  create  their  own
music12.Their  constant  cultural  contacts  with  artistic  (religious)  music
neutralised any internal music energy and made of them passive and not active










culture  at more  than  one  level  of  society,  females  not  excluded.  Sections  of  the
people  in  seventeenth­century Malta  ignored  the  objections  of  the  Authorities,
and lute players and others continued and were permitted only to accompany the
bridal  couple  to  the  church  door  »17  not  to  mention  the  people’s  persistent
behaviour  in  gathering  in  large  numbers  to  listen  to  the  guitar  accompanied
singing and watch the dancing.
20
The  predominant  theory  is  that  għana,  particularly  the  La  Bormliża,  is  a
unique  symbiosis of Arabic and European characteristics.18  I will  quote Charles



















c. Melodic  type  of  motives  (melody)  which  generally  slides  from  a  higher
pitch to a low one.











Alcuni  studiosi,  Cassar­Pullicino  e  Camilleri,  per  spiegare  il  suo  carattere
eccentrico  hanno  ipotizzato  un’influenza  araba,  anche  se  i  suoi  tratti  appaiono
riconducibili  ad  una  koiné  vocale  che  abbraccia  una  più  ampia  fascia
mediterranea….21.
26
Marcia  Herndon  and  Norma McLeod  were  the  first  and  the  only  scholars  to
associate La Bormliża and għana in general with prostitution22.
27







This statement has always  intrigued me. Their  research  in  the early seventies




to  a  La  Bormliża  specialist  and  a  «  madame  [sic]  of  genteel  house  …  and
proprietress of the bar »27 where the best La Bormliża singer worked.
30
Though  one  cannot  overlook  these  connections  of  the  two  top  għana
performers, the allegation that Maltese folk singing in general and La Bormliża in
particular is the domain of prostitutes and that folk singers live with prostitutes
was,  and  still  is,  far  from  the  truth.  Through  my  long  years  of  ethnographic
research since the early seventies I have repeatedly interviewed many għannejja
on  different  occasions,  including  prominent  ones  of  the  time,  notably  the  late
Fredu  Abela  «  l­Bamboċċu  »  who  features  so  often  in  Herndon’s  work,28  and
Żeppi  Meli  «  Ta’  Sika  ».  Both  have  refuted  Herndon’s  contention  that  La
Bormliża  implies  a  prostitute  as  a  performer  – Meli  himself  is  a La  Bormliża
singer! In particular Bamboċċu’s blunt statement needs to be quoted verbatim:
31
[Herdon’s  informant, one of  the  two  top  folk singers,] … made Marcia believe





of  the Singing Festival,30  the present La Bormliża  singers  are  among  the «  few
remain[ing]  who  know  the  intricate  rules  [of  La  Bormliża]  and  possess  the















The present  revival of Maltese high­pitched  singing  falls within my proactive
cultural  project  of  injecting  new  life  in  various  aspects  of Maltese  folk  culture,
mainly folk singing, folk narrative and material culture. He started his research on
għana  in  the  late  1970s.33 Women and high­pitched performers proved  to be  a
hard nut to crack, refusing to collaborate due to family pressure. This was the first
phase of  an  arduous  and  slow,  though  continuous  cultural  project,  demanding
perseverance,  dedication  and  disregard  of  the  various  pecuniary  interests  of
individual who regarded his initiative as a threat.
36
I  have  been  locally  criticised  for  giving  prominence  to  high­pitched  singing
during the eight editions of the festival. Other factors causing the decline include




National Folk Singing Festival on  the  initiative of  the adjudicating board of  the
previous year’s Festival and on mine as artistic director of the festival. The former
suggested in their short report that unaccompanied singing should be introduced
for  high­pitched  singing  (l­għana  La  Bormliża).  The  latter  dared  take  the
opportunity  to present all  types of għana,  resulting  in  the best moments of  the
whole event34.
38
The  first  results  were  reaped  in  1998  when  the  First  National  Folk  Singing
Festival was held in Argotti Gardens.35 To date seven editions of the festival have
been  held,  with  the  participation  of  various  local  and  foreign  folk  singers  and
musicians, mainly  from  the Mediterranean area. Whereas  in  1998 high­pitched
singers had to be practically pushed on the stage to perform and were practically
ignored by a large section of the audience. Nowadays, through broadcasting and
wider  publicity  of  the  previous  editions  of  the  festival  and  the  installation  of  a
monitor  for  simultaneous  and/or  consecutive  translation  and  transcription









whole musical  discourse  of  folk  singing  in Malta.  The more  so  when,  to  quote
Herndon,  «  the  music  of  Malta  is  basically  an  intervillage  activity,  and  not  a
village­oriented phenomenon. The mobility  of musicians »  and, we would  add,
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depth  analysis  of Maltese  folk music  has  recently  defined  « de  rigueur  »38  for
intellectuals  and  students.  Hundreds  of  għana  aficionados  attend  the  annual
Folk  Singing  Festival  as  għana  is  part  of  their  life  and  they  thus  come  into
personal contact with the singers. For other levels of society the festival has been
an enculturative experience, the catalyst towards a constant operative process of
enculturation,  making  għana  part  of  Maltese  culture  and  society.  Since  the
second  edition  (1999)  of  the Festival Mediterranean  folk  groups  and musicians









n]owadays għana  has  become an  other  (rather  than  the  other)  like  all  other
othernesses,  and  therefore  acceptable.  It  becomes  an  ordinary  otherness  rather
than an extraordinary otherness, and just another vehicle to generate metaphors
of difference…. To a great extent għana has been disinvested of the sharpness of
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xi  wħud,  mużika  ‘folk’  [sic]  indiġena  ftit  li  xejn  għandna,  anzi  ngħid  li  hija  kważi
ineżistenti.  Id­dehra  taħt  ċerti  aspetti  kważi  fenomenali  ta’  numru  kbir  ta’  psewdo  folk
tunes hawn Malta fl­aħħar 30/40 sena hija prodott ta’ esiġenzi differenti għal kollox minn
dawk  li minnhom  tingħaġen u  tissawwar  il­mużika  folk  pura. Dan  il­fenomenu  jista’  jiġi
attribwit  għal  interessi  personali/nazzjonali  kawża,  per  eżempju,  ta’  l­iżvilupp  ta’  l­
industrija tat­turiżmu, fejn, għat­turist, ikla u daqqa indiġena huma kkunsidrati bħal parti
integrali mill­mawra tiegħu f’pajjiżna. »].
12  Original:  «  (…)  Matul  i­minijiet  ftit  kienu  dawk  il­Maltin  li  ]assewhom  tant




sata’  jattendi ming]ajr  ]las,  g]al  servizzi  reli[jui/muikali  ta’  livell  g]oli:  dawn  is­servizzi
setg]u  jitqiesu b]ala  kun`erti  regolari. Dan  g]all­Maltin  kien  ta’  vanta[[  u  fl­istess  ]in  ta’
vanta[[.  Kien  ta’  vanta[[  g]aliex  il­livell  ta’  konoxxenza  u  apprezzamnet  muikali  kien
dejjem  jikber  u  jikkonsolida  ru]u.  (Dari ma  kinitx  ]a[a  rari  li mastrudaxxa,  bajjad,  jew
nies  o]ra  tas­seng]a  manwali,  waqt  xog]olhom  ikantaw  jew  isaffru  arja  minn  xi  opra
Taljana  flok  xi melodija  ‘folk’.)  L­ivanta[[  [ie  g]aliex  din  is­sitwazzjoni  [[enerat  udjenza
konoxxenti imma passiva. » (Ibid.) [« (…) Churches in Malta always doubled up as concert
halls  where  everybody  could  attend,  for  free,  religious/musical  services  of  a  high  level:
these  services may be considered as  regular  concerts. For  the Maltese people  this was an
advantage  and  a  disadvantage  simultaneously.  It  was  an  advantage  because  musical
knowledge and appreciation kept  rising and consolidating  itself.  (In  the past  it was not a
rarity for a carpenter, a whitewasher, or other skilled manual workers while at work to be
heard singing or whistling some  tune  from an Italian opera rather  than a  folk  tune.) The
disadvantage  stems  from  the  fact  that  this  situation  generated  a  knowing  but  a  passive
audience. »].
14  Original:  «  L­g]ana  huwa  l­akbar  espressjoni  (u  f’]afna  aspetti  forsi  l­unika  vera
espressjoni)  ta’ muika  ‘folk’  [sic] Maltija.  Ida minkejja dan,  l­interess artistiku prin`ipali
ta’  l­g]ana m’huwiex muikali  ida  letterarju.  Fl­ambjent  ta’  l­g]ana  niltaqg]u ma’  numru
g]ir  ta’  melodiji,  jew  a]jar  forom  melodi`i,  u  dawn  iservu  biex  bihom  l­g]annej  jew






“G]alkemm  g]ad  irid  isir  studju  sew  fuq  dan  is­su[[ett,  jien  nissu[[erixxi  li  l­ori[ni
spiritwali  ta’  l­g]ana  kif  nafuh  a]na nsibuh  fix­xtajta  t’isfel  ta’  Spanja  u  din  l­influwenza
waslet g]andna minn Sqallija. Min sama’ kant tradizzjonali minn dawn l­in]awi mill­ewwel
jinduna  bix­xebh  ta’  kostruzzjoni  u  eekuzzjoni  tieg]u,  u  l­uu  sa mill­bidu  nett  ta’  kitarra
b]ala strument akkompanjatur, huwa wkoll dettall rilevanti ]afna f’dan ir­rigward. » (Ibid.,
p.  38)  [«  Folk  singing  is  the  best  (and  from many  aspects  the  only  real)  expression  of
Maltese  folk  music.  However,  in  spite  of  this,  the  main  artistic  interest  of  g]ana  is  not
musical but  literary.  In g]ana we  come across a  small number of melodies, or better  still
melodic  forms,  and  these  serve  the  singer  to  improvise  his  rhymed  lines  (the  so  called




“Although  this  field  still has  to be  researched,  I would suggest  that  the  spiritual origin of
g]ana  as  we  know  it  is  to  be  found  in  the  southern  coast  of  Spain  and  this  influence
reached  us  from  Sicily.  Whoever  has  heard  traditional  singing  from  these  areas,  would








These  comments  are  in  full  agreement  with  musicologist  Marcia  A.  Herndon’s.  For
example,  «  The Bormlia,  a  melismatic  impromptu  haiku­like  sung  poem,  is  one  of  the







20 P. Sant­Cassia,  "L­Għana: Bejn  il­Folklor u  l­Ħabi" p. 87.  [Original: «  (…) M’hemm l­












28 See,  amongst many  instances,  ibid.,  pp.  66,  145­150,  162­163,  164,  193­196,  200­201,
232, 240, 241, 278, 289.
29 Personal communication, July 2003. [« [L­għannej] kien ibellgħalha ħafna affarijiet lil






33 Male  and  female  folk  singers  and  folk musicians  were  repeatedly  interviewed  to  the
extent that they were eventually convinced that their sub­culture restricted to wine shops,
should be projected in public through close collaboration and trust.









Bezzina  «  l­Artist  iż­Żgħir  »  participated  as  an  accompanying  guitarist;  for  the  second
edition (April­May, 1999) one also finds twelve­year­old and seven­year­old sisters Melissa
and Mirabelle  Caruana  « Tal­Mellieħa  »,  twenty­one­year­old  Charmaine  Catania  « Tal­
Ballu », nine­year­old Jean­Vic Cutajar « Tal­Mellieħa », eight­year­old Rebecca Dalli « Ta’
Birżebbuġa  »,  thirteen­year­old  Jean  Paul  Gauci  « Ta’  Seba’  Rġiel  »,  ten­year­old  Julia
Grima « Tal­Mellieħa », and nine­year­old Jean Claude Zahra « Ta’ Gawdura » as new folk
singers, and twelve­year­old Kevin Spagnol «  iż­Żejtuni ż­Żgħir » as a new accompanying






Other  examples  of  generalizations  are  to  be  found  in  Herndon’s  work,  as  with  nursery
rhymes and children’s songs: « In Malta, there are no nursery rhymes or children’s songs







Extraordinary  Experiences:  ‘Traditional’  Music,  Modernity,  and  Nostalgia  in  Malta  and
Other Mediterranean Societies. January 1991. http://www.maltese­ghana.ndirect.co.uk.
41 . Ibid.
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